Scientific Bulletin of Namangan State University
Volume 1

Issue 8

Article 41

9-10-2019

LABOR CREATIVE ABILITY OF INTEGRATION OF INTERESTS OF
PERSONALITY AND SOCIETY
Nodirjon Nizomjonovich Kholmirzaev
teacher of department “Social science”, Ferghana Polytecnical Institute

Follow this and additional works at: https://uzjournals.edu.uz/namdu
Part of the Education Commons

Recommended Citation
Kholmirzaev, Nodirjon Nizomjonovich (2019) "LABOR CREATIVE ABILITY OF INTEGRATION OF
INTERESTS OF PERSONALITY AND SOCIETY," Scientific Bulletin of Namangan State University: Vol. 1: Iss.
8, Article 41.
Available at: https://uzjournals.edu.uz/namdu/vol1/iss8/41

This Article is brought to you for free and open access by 2030 Uzbekistan Research Online. It has been accepted
for inclusion in Scientific Bulletin of Namangan State University by an authorized editor of 2030 Uzbekistan
Research Online.

LABOR CREATIVE ABILITY OF INTEGRATION OF INTERESTS OF PERSONALITY
AND SOCIETY
Cover Page Footnote
???????

Erratum
???????

This article is available in Scientific Bulletin of Namangan State University: https://uzjournals.edu.uz/namdu/vol1/
iss8/41

НамДУ илмий ахборотномаси - Научный вестник НамГУ 2019 йил 8-сон

МЕҲНАТ ШАХС ВА ЖАМИЯТ МАНФААТЛАРИНИ УЙҒУНЛАШТИРУВЧИ
ИЖОДИЙ ҚОБИЛИЯТ
Холмирзаев Нодиржон Низомжонович, Фарғона политехника институти,
“Ижтимоий фанлар” кафедраси ўқитувчиси
Аннотация: Мақолада меҳнат фаолияти ва меҳнат анъаналари воситасида
инсонларнинг меҳнатга ижобий муносабатини шакллантириш
хамда меҳнат
анъаналарининг халқимиз маънавий камолоти йўлида тутган ўрни хақида сўз
юритилади.
Калит сўзлар: Меҳнат, меҳнат анъаналари, меҳнат муносабатлари, меҳнат
турлари, меҳнат анъаналарининг гурухлари, меҳнат фаолияти.
ТРУД ТВОРЧЕСКАЯ СПОСОБНОСТЬ ИНТЕГРАЦИИ ИНТЕРЕСОВ ЛИЧНОСТИ
И ОБЩЕСТВА
Холмирзаев Нодиржон Низомжонович, преподаватель кафедры «Общественные
науки», Ферганский политехнический институт
Аннотация: В статье рассматривается с помощью трудовой деятельности и
трудовым традициям формирование позитивного отношения к людям и роль трудовых
традиций духовное развитие нашего народа.
Ключевые слова: Труд, трудовые традиции, трудовые отношения, виды труда,
группы трудовых традиций, трудовая деятельность.
LABOR CREATIVE ABILITY OF INTEGRATION OF INTERESTS OF PERSONALITY
AND SOCIETY
Kholmirzaev Nodirjon Nizomjonovich teacher of department “Social science”, Ferghana
Polytecnical Institute
Abstract: In the article with the help of labor activity and labor traditions, examines the
formation of a positive attitude towards people and the role of labor traditions in the spiritual
development of our people.
Key words: Labor, labor traditions, labor relations, types of labor, groups of labor
traditions, labor activity.
Фаолиятнинг меҳнатга муносабатда етакчилиги унинг асосий функциялари
билан боғлиқ. Инсон онгли ва мақсадга қаратилган меҳнат фаолияти билан
жамиятнинг турли ҳаётий эҳтиёжларини қондириб, қатор муҳим ижтимоий,
маънавий ва тарбиявий функцияларни бажаради. Меҳнат фаолиятининг ўзи эса
инсонда бирдан-бир табиий эҳтиёж ва яшаш учун ижтимоий заруриятдир. Инсон
фаолияти натижасида меҳнатнинг табиий хусусияти ва моҳияти ўзгаради, у табиат
билан ўзи ўртасидаги ўзаро муносабатни тартибга солади, назорат қилади ва ўсиб
борувчи ҳаётий эҳтиёжларига кўра муносабат шаклларини кенгайтиради. Бу
жараёнда фаолиятнинг етакчи роли яна шунда кўринадики, у ўзининг доимий ўсиб
борувчи турли ҳаётий эҳтиёжларини қондириш йўлида, баъзан табиатнинг объектив
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ривожланиш қонуниятларига қарши фаолият олиб боради. Агар инсон тафаккури
фақат меҳнатгагина боғлиқ бўлганида, у табиат қонунларини бузишга жазм қила
олмас эди.
Инсониятнинг XXI асрга келиб, табиатга онгли равишда нотўғри муносабатда
бўлиши оқибатида кучли экологик ҳалокатлар ёқасига келиб қолганлиги тафаккур
соҳиби хазрати инсон ҳамиша ва ҳар доим ҳам ўз фаолиятини ақлга мувофиқ тўғри
ташкил қилишга ожизлигини яққол кўрсатиб турибди. Жамиятда инсон меҳнат
ёрдамида фақат ижобий хусусиятларга эга бўлиб, онг эса унга мувофиқ тарзда
шаклланиб борганда, ақлнинг меҳнатга нисбатан бирламчилик роли ва мустақиллиги
ҳақида сўз юритишга хожат бўлмас эди.
Инсоннинг онгли мақсадга қаратилган кучи меҳнатни табиий ишлаб чиқариш
моҳиятида намоён бўлади. Инсон ва меҳнат ўртасидаги бу муносабат объектив
характер касб этади. У кишилик жамиятининг яшаш усулидан қатъий назар умумий
ҳарактерга эга. Чунки ер юзининг барча нуқталарида яшаётган миллат ёки элатлар
ўзининг жисмоний, ҳаётий эҳтиёжларини қондириш учун табиий предметларни
онгли ва мақсадли қайта ишлаб чиқариш функциясини ўзига хос тарзда бажаради.
Инсоннинг меҳнатга муносабатида ақлнинг етакчи роли меҳнатнинг социал
функциясида яққол намоён бўлади. Меҳнатнинг социал функцияси
моддий ва
маънавий неъматлар ишлаб чиқариш жараёнида кишиларни биргаликда фаолият
кўрсатиш эҳтиёжидан шаклланади. Бу биргалик ва ҳамкорликдаги фаолият
ижтимоий муносабатларнинг шаклланишига асос бўлади. Одамлар ўзаро
ҳамкорликка стихияли тарзда эмас, балки яшаш жойида мавжуд табиий шартшароит, меҳнатнинг ҳарактер ва мазмуни, ўзаро қон-қариндошлик яқин алоқалари,
шахсий қобилияти, лаёқати ва қизиқишидан келиб чиқиб, муайян аниқ мақсадни
кўзлаб онгли равишда уюшадилар. Ўзаро ҳамкорликда фаолият юритиш усули
жамиятдаги асосий социал бирликлар бўлган: оила, уруғ, элат, миллат, социал гуруҳ
ва синфларнинг шаклланишига олиб келган. Демак, кишиларнинг тарихий
ижтимоий бирликларининг таркиб топиши асосида меҳнат анъаналари омили
туради.
ХХ асрнинг охири ва ХХI асрнинг бошларида дунёда юз берган ўзликни
англаш жараёнларининг кучайиши муносабати билан миллий анъаналар масаласи,
унинг етакчи асосий мотиви-меҳнат анъаналари шаклланиш ва ривожланиш
қонуниятларини тадқиқ этиш тараққиётнинг муҳим омилига айланди. Зеро, ўзбек
ҳалқининг тарихий шаклланган меҳнат анъаналари ўзининг бой ва серқирра
имкониятлари билан ўзига хос хусусият касб этган ва тараққиёт асоси бўлиб хизмат
қилиб келмоқда.
Собиқ шўролар даврида, миллий анъаналаримизга хос меҳнат анъаналарига
беписандалик билан “эскилик сарқити” сифатида бир томонлама ёндошиб ҳар
томонлама таъқиб қилиниши оқибатида унинг беқиёс яратувчилик ва ижодкорлик
ролига жиддий путур етди. Инсон ва унинг меҳнатга муносабатига сиёсий тус
берилиши ва баҳолашга технократик ёндошувлар унинг бой мазмунига жиддий
салбий таъсир етказди. Cиёсий-маъмурий ташкилотларга хусусий тадбиркорлик
фаолияти билан шуғуланувчилар устидан қаттиқ назорат ўрнатиш ҳуқуқи берилди.
Натижада, минг йиллар давомида оилавий тадбиркорлик фаолияти асоси бўлиб
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келган кўплаб анъанавий машғулот турлари билан эркин шуғулланиш таъқиқланиб,
“қонунбузарлар” жиноий жавобгарликка тортилди ва жазоланди. Меҳнатни ташкил
этишнинг объектив ривожланиш қонуниятларини бу усулда қўпол равишда
бузилиши ҳалқимизда тарихан шаклланиб келаётган меҳнат анъаналари
хусусиятларини замонавийлашишига жиддий салбий таъсир кўрсатмасдан
қолмади.
Мустақилликнинг қўлга киритилиши ўзбек халқининг тарихан шаклланиб
келаётган меҳнат анъаналарини сиёсий ва мафкуравий занжирлардан халос бўлиш
ва юксак тараққиёт омилига айланиши учун қулай шароит яратди. Бинобарин,
Ўзбекистон Республикасининг Президенти Ш. Мирзиёев алоҳида таъкидлаб
айтганидек, “Сизларга яхши аён, юртимиз қадим-қадимдан бунёдкорлик
анъаналари билан дунёга донг таратиб келган”[1].
Мустақиллик шарофати билан оддий меҳнаткаш халқ ўз тақдирини меҳнати
билан эркин ташкил этиш ва бошқариш имкониятига эга бўлди. Жумладан, меҳнат
кишисига эркинлик бериш, уни ўз меҳнати натижаларига эгалик қилиш, тассаруф
этиш асосида ўзида табиий салоҳиятини тўлиқ юзага чиқаришга қулай шартшароитлар вужудга келди. Қолаверса, меҳнат анъаналаримиз асрлар оша
шаклланган алоҳида хусусиятларини намоён этиб, жаҳон ҳамжамиятида муносиб
ўрнимизни эгаллашда бош омил бўлмоқда.
Ҳалқимизда меҳнат тушунчасининг қадр-қиммати баланд. У тўғрисида жуда
кўп яхши мақол, афоризм ва тушунчалар мавжудки, улар меҳнатни ижтимоийиқтисодий моҳиятини тушунишга яқиндан ёрдам беради. Масалан, “меҳнатсиз ош
қайда, ташвишсиз бош қайда”; “меҳнатдан дўст ортар, ғийбатдан душман”;
“меҳнатнинг кўзини топган бойликнинг ўзини топар” ва бошқалар. Меҳнатнинг
инсон ҳаётидаги буюк социал роли ҳақида ҳам жуда кўп ибратли ҳикматлар бор.
Биринчиси ва энг муҳими меҳнат инсонни учта буюк ташвишдан: зерикиш, ёмон
ҳис-туйғулар ва эҳтиёжларини нотўғри қондиришдан озод этади. Меҳнат кундалик
ҳаётий эҳтиёжларимиз ва жамият ижтимоий-иқтисодий ривожланиши, маънавийахлоқий юксалишида бош мезон ҳисобланади. Инсон туғилиб ўзини танибдики,
меҳнат қилишга интилади, ўзини меҳнат ила бахтиёр ва фаровон ҳаёт
кечираётгандан шукроналар айтади.
“Меҳнат” сўзи – араб тилидан олинган бўлиб, мазмунига кўра азоб-уқубат,
жафо чекиш, қийналиш каби маъноларни англатади. Аммо, бу тушунча ва изоҳлар
меҳнатнинг барча қирраларини ўзида тўлиқ ифодалай олмайди. Инсон меҳнат
қилиш жараёнида нафақат азобланади, балки шу билан бирга ундан ҳузурланади,
ақлий ва жисмоний камол топади, шахсий ва оилавий ҳаётини тўғри йўлга қўяди,
жамиятдаги ўзининг тўлақонли ўрнига эга бўлади. Шу боис “меҳнат, меҳнатнинг
таги роҳат” дейилади.
Меҳнат тушунчаси фаолият тури ва мазмунини ҳам белгилайди. Меҳнатнифаолият, функция, бажариш, иш, тадбир, ишлаш, машғулот, ҳаракат каби иборалар
билан ифодалаш мумкин. Масалан, меҳнат фаолияти дейилганда – инсонни аниқ
фойдали мақсадга йўналтирилган хатти-ҳаракати тушунилади. Илмий манбаларда
“меҳнат” га хилма-хил таърифлар берилган. Масалан, Россиялик иқтисодчи олим
Б.М. Генкин фикрича, “меҳнат табиат ресурсларини моддий, интеллектуал ва
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маънавий неъматларга айлантириш жараёни бўлиб, инсон бу жараённи ёки
маъмурий (иқтисодий), ёки ички ундов, ёхуд униси ҳам, буниси ҳам туфайли амалга
оширади ва бошқаради”[2]. Ўзбек олими академик К.Абдурахмонов фикрига кўра:
“меҳнат – инсоннинг муайян эҳтиёжларини қондира оладиган ва ўзига керак
бўладиган моддий ёки маънавий неъматларни ишлаб чиқариш (яратиш) бўйича
онгли, мақсадли ва тақиқланмаган фаолиятидир”[3] . Меҳнатга хилма-хил ва
турлича ёндошиш ва таъриф бериш мумкин. Меҳнат – шахсий ва ижтимоий
характерга эга бўлиб, ҳар бир инсон фаолиятида бу иккиёқлама характер намоён
бўлади. Меҳнат – бу бизни ишбилармонлик ва тадбиркорлик, фаолият ва
қарашларимизни доимо янгилик (модернизация) сари интилтирувчи ва пировард
натижада шахс ва жамиятни фаровон ҳаётга элтувчи мақсадли хатти-ҳаракатдир.
Шуни унутмаслик зарурки, меҳнатнинг зарурий элементлари – ишчи кучи ва ишлаб
чиқариш воситаларидир. Меҳнат характер ва мазмунига кўра бир қанча турларга
ажратилади.
Туркий халқлар, хусусан ўзбекларнинг меҳнат анъаналари ўзининг бой ва
сермазмун тарихий фалсафасига эга. Халқимизнинг дастлабки даврлардаги меҳнат
анъаналари тўғрисидаги қимматли маълумотлар «Авесто» китобида ҳам батафсил
баён этилган. Унда таъкидланишича, Мовароуннаҳр иқлимининг нисбатан
мўътадиллиги, жуғрофий икки катта қитъа ўртасида жойлашганлиги туфайли, бу
ердаги суғоришга асосланган деҳқончиликнинг эртароқ вужудга келишига сабаб
бўлган. Деҳқончилик билан бир қаторда боғдорчилик ҳам тараққий этган. Айни бир
пайтда савдо-сотиқ, ҳунармандчилик, овчилик ҳам яхши ривожланган. Бу худудда
йилқичиликнинг ривожланиши, айниқса Фарғона водийсида қорабайир отларини
боқиш кенг кўлам олиши ижтимоий ҳаётда катта роль ўйнаган. Шунингдек, мис ва
қўрғошин конларига бой бўлган Олтойнинг яқинлиги худудимизда темирчилик,
мисгарлик ривожига асос солди.
Ўлкамизда савдо-сотиқ ишлари қадимдан яхши йўлга қўйилган бўлиб, бунга
чорвачилик, деҳқончилик ва боғдорчилик соҳаларининг устивор ривожланиши
кучли таъсир кўрсатган. Савдо-сотиқнинг ривожланиши янги-янги меҳнат турларини
вужудга келишига, саёҳат ва тижоратни йўлга қўйилишига олиб келган. Одатда савдо
карвонлари билан бирга олимлар, мусиқачилар, актёрлар, рассомлар, усталар ва
саёҳат ишқибозлари бирга юрганлар.
Халқимиз меҳнат анъаналарида қурилиш ва ҳунармандчилик билан боғлиқ
касб-ҳунарлар алоҳида тарихий аҳамият касб этади. Қадимги авлодларимиз ўтроқ
яшашга ўрганганларидан сўнг шаҳарлар барпо этишга киришганлар. Шаҳар
қурилишида қалъа деворлари барпо этиш, сув қувурлари ўтказиш, ҳовузлар қазиш ва
турар жой бинолари қурилиши яхши йўлга қўйилган. Шаҳристонда яъни шаҳар
ичидаги шаҳарда ишлаб чиқариш корхоналари, савдо дўконлари ва ҳунармандчилик
устахоналари барпо этилган. Қурилишда одамлар пишиқ ғиштдан уйларнинг
пойдеворларини тиклаш, пол қилиш ва озиқ - овқат сақлаш учун махсус
омборхоналар барпо этишда кенг фойдаланганлар. Характерли томони шундаки,
миллий анъаналаримизга хос икки муҳим жиҳат: ахлат ва чиқиндиларни уйдан
кўчага олиб чиқмаслик учун ҳовлида махсус чуқурлар қазиш ҳамда қурилиш
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қилишда кўча ҳисобига уйни кенгайтириш мумкин эмаслиги қадимдан бизда одат ва
қоида ҳисобланганлигига кўҳна тарих гувоҳлик беради.
Буюк мутафаккирлар илм билан бирга инсон меҳнат фаолиятининг ташкил
этилиши ва бошқарилиши, меҳнатнинг инсон шаклланишидаги ўрни ва роли,
меҳнат тақсимоти, меҳнатнинг характер ва мазмуни каби муҳим масалаларни
ўрганишга ҳаракат қилдилар. Масалан: Беруний ўзининг «Минералогия» номли
асарида меҳнатнинг турлари, меҳнатга ҳақ тўлаш принциплари тўғрисида кенг фикр
юритади. У меҳнатнинг характер ва мазмунига қараб бир қатор гуруҳларга ажратади.
Оғир жисмоний меҳнат турларига: тоғ-кончилик, ер остида гавҳар қидириш,
деҳқончилик каби соҳаларни киритади. У илм-фан билан машғул бўладиган кишилар
меҳнатининг мураккаблигини ҳам алоҳида таъкидлайди. Беруний ўз даврида
гуркираб ривожланган кончилик ва металлургия соҳалари тўғрисида маълумот берар
экан, асосий эътиборни уларда фойдаланилаётган махсус асбобускуналарга
қаратади. Кончилик, ер остида олиб бориладиган ишларда меҳнатни
енгиллаштириш учун кўплаб ихтиролар қилинганлигини кўрсатиб ўтади. Жумладан,
қазилган рудани ер остидан юқорига олиб чиқишда фойдаланилган саҳғалтак,
тоштарошликда асосий асбоб ҳисобланган. Унинг замондошлари тешага сув юритиш
йўли билан тош кесиш сирларини билишган. Ишчилар ер остида ишлаш вақтида
қазилган тунелларни мустаҳкамлаб бориш, сизот сувларини ташқарига чиқариш ва
иш жойларнинг ҳавосини алмаштириб туришга алоҳида эътибор берганликларини
батафсил ёритади.
Беруний меҳнат анъаналаримизда аёлларга хос анъанавий ривожланиб
келаётган тўқимачилик касби тўғрисида ҳам алоҳида тўхталиб ўтади. Бухоро
шаҳрининг атрофларида бундай корхоналар кўплаб қурилганлиги, уларда асосан
аёллар меҳнат қилганлиги, улар пахта ва ипакдан қиммат баҳо газламалар тўқишга
ниҳоятда уста бўлганликлари ҳақида маълумот қолдирган.
Беруний ўз даврида кенг ривожланган ҳунармандчилик билан боғлиқ касб
турлари тўғрисида батафсил маълумот бериш орқали халқимизнинг анъанавий бу
меҳнат турларига бўлган алоҳида қобилияти ва лаёқатини кўрсатиб ўтади. Тош
тарашлаш, зеб-зийнат безаклари ва уй-рўзғор буюмлари ясаш санъати кишидан
алоҳида лаёқат ва қобилят талаб қилади. У илмий тажриба билан мунтазам
шуғулланувчи, фаолиятида аниқликка интилувчи ҳар бир киши ўз касбининг
устасига айланишини, барчага ибрат бўла олишини ва эл ичида шуҳрат қозонишини
таъкидлайди. Хулоса қилиб айтганда, Беруний ўз давридаги меҳнат жараёни ҳақида
кенг маълумот бериш билан бирга, меҳнатнинг инсон ва жамият ҳаётидаги юксак
ролини кўрсатар экан, меҳнатнинг характер ва мазмунини ифодалаб, уни ташкил
этиш ва бошқаришда давлатнинг ролини алоҳида кўрсатишга ҳаракат қилади.
Айниқса унинг, давлат бошлиғи деҳқонлар меҳнати тўғрисида алоҳида ғамхўрлик
қилиши керак, деган фикри бугунги кун учун ҳам аҳамиятлидир. Демак, меҳнат
анъаналаримизнинг тарихий илдизлари ниҳоятда чуқур, кўлами кенг, мазмун ва
моҳияти бой бўлиб, улар бугунги кунда биз учун ҳар томонлама маънавий потенциал
бўлиб ҳизмат қилиши мумкин. Меҳнатнинг айнан шу хусусиятларини назарда тутиб,
Ўзбекистон Республикаси Биринчи Президенти Ислом Каримов шундай ёзади.
«Бизнинг минтақамизда азал-азалдан ҳунармандчилик ривожланган. Тўқимачилик,
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миллий пойабзал тикиш, кулолчилик, амалий санъат, ганчкорлик, темирчилик,
ўймакорлик билан шуғулланадиган кичик-кичик устахона дўконлар кўп бўлган.
Аҳолининг асосий қисми шу касб-ҳунарлар билан банд бўлиб, уларнинг
маҳорати авлоддан-авлодга ўтиб келган. Биз буни ёддан чиқармаслигимиз, бугунги
дунё тараққиётидан келиб чиққан ҳолда уларни янги техник асосда қайта
тиклашимиз лозим»[4].
Меҳнат анъаналаримизда энг оғир давр шўролар ҳукмронлиги бўлди.
Фикримизча, тарихий хужжатлар ва илмий манбаларга асосланган ҳолда, меҳнат
анъаналаримизга хос бўлган меҳнат турларини умумлаштириб, қуйидаги тўрт
гуруҳга бўлиш мумкин.
Биринчи гуруҳга – аҳоли ўртасида қадимдан кенг тарқалган ва асосий фаолият
турига айланиб улгурган деҳқончилик ва чорвачиликни киритиш мумкин.
Деҳқончиликда пахтачилик меҳнат маданияти асосий ўринда туради.
Иккинчи гуруҳга – кончилик, металлургия ва ҳунармандчилик соҳасидаги касбҳунарларни кўрсатиш мумкин.
Учунчи гуруҳга – қурувчилик, савдо ва маиший хизмат кўрсатиш билан
бевосита боғлиқ машғулот турлари киради.
Тўртинчи гуруҳга эса – бошқарув, таълим-тарбия, табобат, маданият соҳалари
билан боғлиқ фаолият турларини қўшиш мумкин.
Меҳнат анъаналаримизга хос бу касб-ҳунарлар турли тарихий даврлар
силсиласида гоҳ яширин, гоҳида ошкора равнақ топиб, бизгача етиб келди ва
мустақиллик шарофати билан янги мазмунда қайта тикланмоқда.
Меҳнат шахс ва жамият манфаатларини уйгунлаштирувчи ижодий қобилиятлар ифодасидир. Меҳнат фаолиятига хос эстетик жиҳатлар шахснинг
эркинлик меъёри билан белгиланади, унинг жисмоний ҳамда интеллектуал
қобилиятларида ўзига хос намоён бўлади. Фаолият онгли хатти-ҳаракатда
моддийлашади, инсоннинг муайян маҳоратга эришишини таъминлайди.
Меҳнат фаолияти туфайли инсон ўз ижодий куч ва қобилиятларини намоён
этади ва ривожлантиради, бунда инсон, биринчидан, муайян объектив шартшароитлар таъсирида, иккинчидан, субъектив-шахсий фазилатлар уйғунлигида
фаолият кўрсатади. Булар орасида меҳнат кечадиган шарт-шароит, унинг ташкилий
ҳолати, ижтимоий мавқеи ва инсоний қадрланиш даражаси муҳим роль ўйнайди.
Хулоса шуки, инсон фақат меҳнат қобилияти билан тарихни яратган,
табиатни мақсадга мувофиқ ўзгартирган, гўзалликни тушунган ва янгидан-янги
қадриятларни вужудга келтирган. Инсон умр кечирмоғи ва ривож топмоғи учун
моддий эҳтиёжларни қондирувчи неъматларга эга бўлиши, уларни етиштириши
лозим. Шу маънода инсон, бир нафас ўз эҳтиёжларини қондириш, моддий
неъматларни яратишдан толмаган, бу жараён чексиз-чегарасиз давом этган. Шу
ўринда меҳнат ва меҳнат анъаналари инсонларнинг кундалик ҳаётий эҳтиёжлари ва
жамият ижтимоий-иқтисодий ривожланиши, маънавий-ахлоқий юксалишида бош
мезонга айланган.
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